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ABSTRAKT
Pastrimi i Parave është një fenomen që përdoret me qëllim fshehjen e burimit të të
ardhurave që vijnë nga aktivitete kriminale. Pamvarësisht se mund të sjellë likuditet në
ekonominë e një vendi në një periudhë afatshkurtër, pastrimi i parave dëmton ekonominë e
vendit në periudha afatgjata dhe cënon integritetin e sistemit financiar dhe të shtetit të së
drejtës. Parandalimi i këtij fenomeni do të përmirësonte mjedisin politiko-ligjor dhe do të
ishte një vlerë e shtuar për klimën e biznesit në vendin tonë. Punimi fokusohet në dëmet që
sjellë pastrimi i parave në investimet ekonomike ne nivel kombetare të një vendi.
Punimi paraqet me detajisht dëmet e keti fenomeni; si inflacioni,papunesia e shkaktuar si
rezultat qe sjelle kjo dukuri si dhe dëmet ne buxhetin e shtetit. Punimi përpos qe trajton në
një pjesë te madhe pastrimin e parave dhe efektet e tyre në investime që është edhe tema e
këti punimi, nje pjese te madhe i kam kushtuar edhe trajtimit te investimeve ekonomike si
koncept dhe investimet ekonomike ne Kosovë sipas projekt planit te qeverise se Kosovës.
Pastrimi i parave i referohet procesit të fshehjes së burimit të të hollave, të fituara në
mënyrë të kundërligjshme. Metodat me të cilat mund të pastrohen paratë janë të ndryshme
dhe mund të jenë nga më të sofistikuarat. Duke pasur parasysh këtë, shumë autoritete
rregullatorë qeveritare investojnë shumë, dhe çdo vit japin vlerësimit e përafërt për shumën
e parave të pastruara ose në të gjithë botën, ose brenda ekonomisë së tyre kombëtare.
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1. HYRJE
Pastrimi i parave i referohet procesit të fshehjes së burimit të të hollave, të fituara në
mënyrë të kundërligjshme. Metodat me të cilat mund të pastrohen paratë janë të ndryshme
dhe mund të jenë nga më të sofistikuarat. Duke pasur parasysh këtë, shumë autoritete
rregullatorë qeveritare investojnë shumë, dhe çdo vit japin vlerësimit e përafërt për shumës
së parave të pastruara ose të gjithë botën, ose brenda ekonomisë së tyre kombëtare. Në vitin
1996 Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar se 2 - 5 % (nga 590 miliard USD deri 1.5
trilion USD) e ekonomisë globale është e përfshirë në pastrimin e parave. Megjithatë,
FATF, një organ ndërqeveritar i themeluar për të luftuar pastrimin e parave, pranoi se në
përgjithësi është absolutisht e pamundur për të dhënë një vlerësim të besueshëm të shumës
së parave të pastruara dhe për këtë arsye FATF nuk publikon asnjë nga shifrat në këtë
drejtim.

Gjithashtu komentues akademik nuk kanë qenë në gjendje për të vlerësuar

volumin e parave të pastruara (FATF).
Pavarësisht nga vështirësitë e matjes, shuma e parave që pastrohen çdo vit është në miliarda
dollarë amerikanë dhe përbën një shqetësim të rëndësishëm politik për qeveritë. (Peterson
Institute for International Economic) Si rezultat, qeveritë dhe organizmat ndërkombëtare
kanë bërë përpjekje për të penguar, parandaluar dhe kapjen e pastruesve të parave.
Institucionet financiare kanë ndërmarrë gjithashtu përpjekjet për të parandaluar dhe zbuluar
transaksionet të përfshira në para të pista, edhe si rezultat i kërkesave të qeverive edhe për
të shmangur rrezikun e reputacionit.
Sido që të jetë, pastrimi i parave ndikon në ekonominë e shtetit dhe efektet e saj janë nga
më të këqijat, duke e shkatërruar në atë formë ekonominë saqë vështirë është të rimëkëmbet
prapë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Fazat e pastrimit të parave

Pastrimi i parave kryhet në tri faza, siç është paraqitur në Fig. 1:
Vendosja – zhvendosja fizike e parave të gatshme të gjeneruar nga aktiviteti kriminal, p.sh
vendosja e tyre në llogari bankare;
Shtresimi – krijimi i depozitave të shumta dhe komplekse të transaksioneve financiare si
ndarje e fitimeve nga burimi i tyre me qëllim të maskimit nga gjurmimi dhe sigurimit të
anonimitetit, p.sh transferimet nga njëra llogari në tjetrën, këmbimi i parave, ndërrimi i
juridiksionit (shtetit), shitblerja e patundshmërive, etj; dhe Integrimi

– sigurimi i një

shpjegimi, në dukje i ligjshëm, për kthimin e pasurisë së gjeneruar nga aktivitetet kriminale
në sektorin ekonomik, p.sh likuidimi i një investimi në mënyrë që fitimi të përdoret për një
biznes që në dukje është i ligjshëm.
Pas kalimit të tri fazave të lartpërmendura, parat e fituara nga aktivitetet kriminale është
vështirë të gjurmohen duke krijuar pështjellime për organet përgjegjëse për luftimin e kësaj
dukurie. Në foton e poshtme është skema tipike e pastrimit të parave.

Figura 1. Skema tipike e pastrimit te parave
Burimi: (FATF)
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2.2 Vështirësitë e luftimit të pastrimit të parave

Duke pasur parasysh që pastrimi i parave kryesisht kryhet përmes transaksioneve
financiare, duke përfshi llogari bankare, pasqyra financiare, dhe mjete tjera financiare,
luftimi i kësaj dukurie bëhet shumë komplekse. Në anën tjetër, shumica dërmuese e
prokurorëve nuk kanë njohuri të financave, gjë që e bënë më të vështirë ndjekjen penale të
pastrimit të parave.
Gjithashtu, për të ekzistuar pastrimi i parave, së pari duhet të ekzistoj vepra tjetër penale që
dëshmon se të ardhurat janë nga aktivitetet kriminale, pastaj që ato të ardhura janë pastruar.
Gjë që shpesh organet e drejtësisë hasin në para të pista, mirëpo në pamundësi të dëshmimit
të të ardhurave nga aktivitetet kriminale dështojnë ose në të shumtën herë edhe i pezullojnë
hetimet e tyre.
Nga ana tjetër, kriminelët mundohen të përdorin çdo metodë apo institucion për të pastruar
të ardhurat e tyre nga krimi. Bankat janë institucionet të cilat janë të “sulmuara” nga
pastruesit e parave për arsye se në një vend ofrojnë shërbime të shumta nga pranimi i
depozitave, lëshimi i kredive, transferet me bankat tjera vendore dhe ndërkombëtare,
këmbimet e valutave, madje në disa prej tyre këto shërbime mund të kryhen edhe përmes
internetit pa vizituar bankën fizikisht. Në momentin kur në pastrimin e parave përfshihen
transferet ndërkombëtare në shtete të ndryshme, për zbatuesit e ligjit kërkon kohë të gjatë
me muaj të tërë, për arsye burokratike të qeverive të ndryshme, për të mbledhur dëshmi në
lidhje me transaksionet të cilat kanë ndodhur brenda disa orëve.

2.3 Organet përgjegjëse për luftimin e pastrimit të parave

Pasi që pastrimi i parave është një krim shumë kompleks ku përfshihen paratë dhe ka të
bëjë më së shumti me financa, për të luftuar këtë dukuri duhet njohuri të shkëlqyera në
lëmin e financave. FATF (Grupi Punues për Veprim Financiar) rekomandon që përveç
policisë dhe prokurorisë, në secilin shtet të krijohet një institucion i specializuar për
analizimin e rasteve të dyshimta të pastrimit të parave dhe financimit të aktiviteteve
3

terroriste, i njohur ndërkombëtarisht me emrin Njësia e Inteligjencës Financiare, tek i cili të
gjitha subjektet raportuese (bankat, institucionet financiare, OJQ-të, partitë politike,
avokatët, noterët, kontabilistët, kazinotë, dhe të gjitha organizatat tjera afariste) raportojnë
aktivitetet e dyshimta të klientëve të tyre dhe shumën e caktuar të qarkullimit në para të
gatshme (kesh), që në Kosovë është 10,000 € ose më shumë. Të gjitha Njësitë e
Inteligjencës Financiare anembanë botës, pas plotësimit të kushteve të përcaktuara,
anëtarësohen në organizatën ndërkombëtare të quajtur Egmont dhe në mes veti këmbejnë
informata në mënyrë të shpejtë, pa kaluar përmes gjykatave. Informatat nga Njësitë e
Inteligjencës Financiare, janë vetëm udhërrëfyes për policinë dhe prokurorinë në ndjekjen
penale të pastrimit të parave dhe nuk mund të përdoren si dëshmi në ndonjë procedurë
gjyqësore, pasi që ato vetëm janë rezultatet e analizave dhe konkluzione të bazuara në
dëshmi, dhe mund të mos jenë të sakta.
Hetimet apo ndjekjen penale të pastrimit të parave e kryen policia e udhëhequr nga
prokuroria. Në Kosovë, në Polici është themeluar Drejtoria e Hetimeve Financiare e cila
heton të gjitha rastet e krimeve financiare, përfshirë këtu edhe pastrimin e parave. Në këtë
Drejtori, Njësia e Inteligjencës Financiare raporton rastet e dyshimta për pastrim të parave.
Gjithashtu, nëse ka dëshmi për pastrim të parave të gjeneruar nga krimet e ndryshme,
policia është e autorizuar të hetoj veprat e pastrimit të parave edhe nëse ato informata nuk i
ka pranuar nga Njësia e Inteligjencës Financiare. Në fund të hetimeve, Policia i drejton këto
raste në Prokurorinë e Qarkut ose në Prokurorinë Speciale për ndjekje penale.
Sipas ligjeve të aplikueshme në Kosovë, rastet e pastrimit të parave gjykohen në Gjykatat e
Qarkut përkatëse ku ka ndodhë vepra penale (pastrimi i parave). Për më shumë, Gjykatat e
Qarkut mund të gjykojnë rastet e pastrimit të parave edhe nëse pasuria është fituar nga
aktivitetet kriminale jashtë Kosovës, vetëm se kanë tentuar të pastrohen ose janë pastruar në
Kosovë. Gjithashtu, Gjykatat e Kosovës, mund të konfiskojnë pasurinë e paligjshme, e cila
është fituar jashtë Kosovës dhe ta transferojnë atë në shtetin ku është fituar ajo pasuri.
Kuvendi i Kosoves (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2008).
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2.4 Standardet ndërkombëtare

Si përgjigje ndaj shqetësimit të shtuar kundër pastrimit të parave, në vitin 1989 në Paris në
Samitin e G-7 është themeluar FATF (Grupi Punues për Veprime Financiare) në fushën e
pastrimit të parave, për të zhvilluar përgjigje ndërkombëtare të koordinuar. Njëra nga
detyrat e para për FATF ka qenë të zhvillojë rekomandime, gjithsej 40, të cilat parashohin
masat për qeveritë kombëtare që duhet të marrin për të zbatuar programe efektive kundër
pastrimit të parave, të cilat janë lëshuar në vitin 1990 dhe rishikuar në vitin 1996. Në vitin
2001, FATF ka lëshuar 9 rekomandime tjera speciale në përgjigje ndaj aktiviteteve të
shtuara terroriste (Wikipedia, 2016). Përveç tjerash, 40 rekomandimet kanë të bëjnë me:
• zbatimin e konventave relevante ndërkombëtare,
• penalizmin e pastrimit të parave dhe të mundësimin e autoriteteve të konfiskojnë të
ardhurat e pastrimit të parave,
• zbatimin e kujdesit ndaj konsumatorëve (p.sh. verifikimin e identitetit), ruajtjes së
shënimeve dhe kërkesat e raportimit të transaksioneve të dyshimta për institucionet
financiare dhe organizatat dhe profesionet tjera jo-bankare,
• krijimin e një njësie të inteligjencës financiare për të marrë dhe shpërndarë raporte të
dyshimta të transaksioneve, dhe
• bashkëpunimin ndërkombëtar në hetimin dhe ndjekjen penale të pastrimit të parave.
Përveç 40 + 9 rekomandimeve speciale të FATF, ka edhe konventa dhe direktiva tjera
ndërkombëtare në luftë kundër pastrimit të parave, konfiskimit të pasurisë së
kundërligjshme, dhe penalizmit të pastrimit të parave, të lëshuara nga Këshilli i Evropës,
Bashkësia Evropiane, dhe Kombet e Bashkuara (Coe, 2016)

2.5 Ligji kundër pastrimit të parave

Duke u bazuar në 40 + 9 rekomandimet e FATF dhe direktivat tjera të organizatave
ndërqeveritare, në Kosovë për herë të parë në Mars të vitit 2004 është krijuar rregullorja e
UNMIK-ut (United Nations Mission In Kosovo - Misioni i Kombeve të Bashkuara në
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Kosovë) 2004/02 mbi “Pengimin e pastrimit të parave dhe veprave të ngjashme penale” e
cila ka qenë e vetmja kornizë ligjore e cila ka penalizuar pastrimin e parave, ka themeluar
Qendrën e Inteligjencës Financiare, ka mundësuar konfiskimin e të ardhurave nga veprat
kriminale, ka forcuar identifikimin e klientëve, ka obliguar raportimin e aktiviteteve të
dyshimta dhe parave të gatshme, etj. Në këtë rregullore i vetmi rekomandim i pa
përmbushur ka qenë përgjegjësia penale e personave juridik.
Në dhjetor të vitit 2010, Kuvendi i Kosovës, ka miratuar ligjin 03/L-196 për “Parandalimin
e shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit”, i cili ka zëvendësuar dha ka shfuqizuar
rregulloren e UNMIK-ut 2004/02, dhe ka plotësuar rekomandimin e FATF për
përgjegjësinë penale të personave juridik.

2.6 Ekonomia e Tregut

Para se gjithash, për të pasur një pasqyrë të pastër të efektit të pastrimit të parave në
ekonomi, duhet të shtjellohet ekonomia e tregut, oferta, kërkesa dhe ekuilibri i tregut dhe i
çmimit.
Ekonomia e tregut është një ekonomi në të cilën vendimet në lidhje me investimet,
prodhimin dhe shpërndarjen janë të bazuara në ofertën dhe kërkesën (Stuart, 2004) dhe
çmimet e mallrave dhe shërbimeve janë të vendosur në një sistem të lirë të çmimit
(Altvater, 1993). Kjo është në kontrast me një ekonomi të planifikuar, ku vendimet e
investimeve dhe prodhimit janë shprehur në një plan të prodhimit. Ekonomitë e tregut
mund të shkojnë nga mosndërhyrje hipotetike dhe variante të tregut të lirë, në tregjet e
rregulluara dhe variante ndërhyrëse. Ekonomitë më ekzistuese të tregut të përfshijë një
shkallë të planifikimit ekonomik ose veprimtarinë e drejtuar nga shteti dhe kështu janë
klasifikuar si ekonomitë e përziera.
Në të vërtetë, ekonomitë e tregut nuk ekzistojnë në formë të pastër, pasi që shoqëritë dhe
qeveritë rregullojë ato në shkallë të ndryshme, në vend se të lejojë vetë-rregullimin e plotë
nga forcat e tregut. Termi ekonomia e tregut të lirë është përdorur ndonjëherë sinonime me
ekonominë e tregut, por, siç ka cekur Ludwig Erhard, kjo nuk pengon një ekonomi për të
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siguruar programe të ndryshme të mirëqenies sociale të tilla si rastet e papunësisë, si në
rastin e ekonomisë sociale të tregut (Wikipedia, 2015).
Duke pasur parasysh që Kosova është deklaruar si republikë demokratike, ku të gjitha
bashkësitë konsiderohen të barabarta, ekonomia e Kosovës është ekonomi e tregut me
konkurrencë të lirë, siç ceket në kushtetutën e Republikës së Kosovës (Kuvendi i
Republikës së Kosovës, 2008)

2.7 Kërkesa, oferta, dhe ekuilibri i tregut dhe çmimit

2.7.1 Kërkesa

Kërkesa përfaqëson sasitë e një produkti, që blerësit janë njëkohësisht të gatshëm dhe në
gjendje të blejnë me çmime të ndryshme të mundshme gjatë një periudhe kohe të dhënë,
kur të gjitha kushtet tjera mbeten të pandryshuara (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici,
2002). Në ekonomi, kërkesa është dëshira për të pasur gjithçka, mundësia dhe dëshira për të
paguar. Termi kërkesë nënkupton aftësinë ose gatishmëri për të blerë një mall të veçantë në
një kohë të caktuar.
Ekonomistët regjistrojnë kërkesën në një orar dhe e vendosin atë në një diagram si një
lakore të kërkesës që është zakonisht me pjerrësi te poshtë, siç është paraqitur në Fig. 2.
Shpat rënia reflekton marrëdhëniet në mes të çmimit dhe sasisë së kërkuar: kur çmimet e
produkteve ulen sasia që blerësit janë të gatshëm dhe në gjendje ta blejnë rritet dhe kur
çmimet rriten sasia e kërkuar pakësohet. Megjithatë, rritja e çmimit e zvogëlon sasinë e
kërkuar, por jo sasinë që konsumatori ka nevojë.
Në parim, çdo konsumator ka një kurbë (lakore) të kërkesës për çdo produkt që ai ose ajo
konsideron për blerje, dhe kurba e kërkesës së konsumatorit është e barabartë me kurbën e
dobive të kufizuara. Sjellja normale e çdo konsumatori është që çmimi sa më i lirë të jetë ai
ose ajo është në gjendje të blejë më shumë, pasi që edhe posedon të hyra më shumë. Kur
kurbat e kërkesës të të gjithë konsumatorëve shtohen, rezultati është kurba kërkesës së
tregut për produktin e caktuar.
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Faktorët kryesor që ndikojnë tek kërkesa janë:
1. Të ardhurat e konsumatorëve;
2. Çmimet e mallrave të lidhur (zëvendësues dhe plotësues);
3. Pritjet e konsumatorëve lidhur me të ardhurat, çmimet, etj;
4. Numri i konsumatorëve;
5. Shijet dhe preferencat e konsumatorëve.

Figura 2. Lakorja e kërkesës
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)

2.7.2 Oferta

Oferta përfaqëson sasitë e një produkti që shitësit janë njëkohësisht të gatshëm dhe në
gjendje të ofrojnë për shitje me çmime të ndryshme, gjatë një periudhe të caktuar kohe, kur
faktorët tjerë nuk ndryshojnë (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002). Gjithashtu edhe
oferta, njëjtë sikur kërkesa, paraqet lidhjen mes çmimit dhe sasisë së produktit. Pra, shitësit
ose prodhuesit ofrojnë një sasi më të madhe për shitje kur çmimet rriten, dhe një sasi më të
vogël kur çmimet ulen.
Ofrimi i një sasie shtesë, shoqërohet edhe me kosto shtesë. Prodhuesi është i gatshëm të
ofrojë një sasi shtesë, vetëm atëherë kur çmimi është më i lartë ose i barabartë me koston
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shtesë. Zakonisht, oferta është vendosur në diagram me pjerrtësi lartë, që tregon si lidhjen
pozitive mes çmimit dhe sasisë, kur prodhuesi është gatshëm të ofroj për çdo nivel të dhënë
çmimi, duke pasur

parasysh

koston shtesë, siç është paraqitur në Fig.

3.

Faktorët që ndikojnë tek oferta, janë:
1. Çmimet e faktorëve të prodhimit;
2. Teknologjia e përdorur;
3. Çmimet e mallrave të lidhur;
4. Pritjet e ofertuesve;
5. Numri i ofertuesve.

Figura 3. Lakorja e ofertës
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)

2.7.3 Ekuilibri i tregut dhe çmimit

Ekuilibri i tregut paraqet një gjendje të tillë, në të cilën si blerësit ashtu edhe shitësit nuk
kanë arsye për të ndryshojnë sjelljet e tyre (Mançellari, Hadëri,Kule dhe Qirici, 2002).
Kërkesa dhe oferta janë modeli ekonomik i përcaktimit të çmimit në treg. Do të thotë, që në
një treg me konkurrencë, çmimi për njësi të një produkti të caktuar do të ndryshoj deri sa të
arrij në një pikë ku sasia e kërkuar nga konsumatorët do të barazoj sasinë e ofruar nga
prodhuesit, që rezulton në ekuilibrin e çmimit dhe sasisë, siç është paraqitur në Fig. 4.
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Figura 4. Lakorja e ekuilibrit të tregut dhe çmimit
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)

Ekuilibri i tregut mund të zhvendoset me ndryshimin e faktorëve që ndikojnë në kërkesë
dhe ofertë, që do të pasqyrohej me ndryshimin e sasisë dhe çmimit të ekuilibrit në treg.
(Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002).
Zhvendosja e ekuilibrit nga ndryshimi i kërkesës kur oferta mbetet e pandryshuar, mund të
bëhet p.sh. në rastet kur të ardhurat e popullsisë rriten ose zvogëlohen, siç është paraqitur
në Fig. 4.a. Nëse supozojmë që të ardhurat janë rritur lakorja e kërkesës D do të zhvendoset
në të djathtë në lakoren D’ dhe pika e ekuilibrit E do të zhvendoset në E’. Mirëpo, nëse
ndodh e kundërta që të ardhurat e konsumatorëve të zvogëlohen, atëherë lakorja D do të
zhvendoset në të majtë, në lakoren D’’dhe pika e ekuilibrit E do të zhvendoset në E’’.
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Figura 4.1. Zhvendosja e ekuilibrit nga ndryshimi i kërkesës
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)
Zhvendosja e ekuilibrit nga ndryshimi i ofertës kur kërkesa mbetet e pandryshuar, mund të
bëhet p.sh. në rastet kur prodhimi rritet ose zvogëlohet si pasoj e kushteve të caktuara, siç
është paraqitur në Fig. 4.1. Nëse supozojmë, që për shkak të kushteve të caktuara ofertuesit
nuk mund të prodhojnë më shumë, atëherë lakorja e ofertës S do të zhvendoset në të majtë
në lakoren S’, dhe pika e ekuilibri E do të zhvendoset në E’. Mirëpo, nëse ndodhë e
kundërta, nëse si pasoj e kushteve të caktuara, ofertuesit prodhojnë më shumë, atëherë
lakorja e ofertës S do të zhvendoset në të djathtë në lakoren S’’, dhe pika e ekuilibrit E do
të zhvendoset në E’’.

Figura 4.2. Zhvendosja e ekuilibrit nga ndryshimi i ofertës
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)

2.8 Efektet e pastrimit të parave në investime

Nëse një person ose grup personash posedojnë të ardhura nga veprat kriminale, ato të
ardhura duhet t’i pastrojnë me qëllim që të mos konfiskohen si të ardhura nga burimet e
paligjshme. Duke pasur parasysh që qëllimi i biznesit të mirëfilltë është maksimizimi i
fitimit dhe minimizimi u humbjeve apo shpenzimeve, tek ata persona që duhet të pastrojnë
të ardhurat e tyre, qëllimi i tyre është të mos konfiskohen pasuria e paligjshme. Pastruesit e
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parave janë në gjendje të paguajnë takse madje edhe humbin mjete, vetëm që pasuria të
mos konfiskohet.
Supozojmë që hapet një fabrikë e qumështit vetëm që të pastrohen të ardhurat nga krimi.
Nëse kufiri i mundësive të prodhimit të qumështit në Kosovë, duke llogaritur të gjitha
fabrikat e qumështit, është në sasinë A, siç është paraqitur në Fig. 5. diferenca mes pikës E
dhe sasisë A mund të shfrytëzohet për eksport.

Figura 5. Ekuilibrit para efekteve të pastrimit të parave
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)
Duke pasur parasysh faktin që fabrika është hapur për pastrim të parave, kjo fabrikë nuk ka
për qëllim fitimin mirëpo vetëm qarkullimin e mjeteve. Nëse 1 litër qumësht në Kosovë
kushton 0.90 €, dhe supozojmë që kosto e për këtë litër është 0.70 €, rrjedh që fitimi është
0.20 € për litër.
Pastruesi i parave është në gjendje të shes litrën e qumështit për 0.70 € vetëm që hynë në
treg, dhe të duket kinse ka qarkullim të madh të prodhimit. Mirëpo me këtë çmim është
vështirë të mbijetohet për prodhuesit e tjerë, gjë që disa nga ata largohen nga kjo degë e
prodhimit duke mbyllur fabrikat dhe detyrohen të gjejnë alternativa tjera. Në këtë rast,
kufiri i mundësive të prodhimit zhvendoset nga A në B, duke zvogëluar kështu eksportin,
siç është paraqitur në Fig. 6.
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Figura 6. Ndikimi i pastrimit të parave në zvogëlimin e eksportit
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)
Nëse vazhdojnë të mbyllen qumështoret të cilat nuk mund t’i mbijetojnë çmimit të
konkurrencës, pastruesi i parave është më konkurrent në treg dhe vazhdon prodhimin me të
njëjtin çmim.
Duke mos mundur të mbijetojnë nga çmimi i konkurrencës nga pastruesi i parave, edhe
qumështoret tjera vazhdojnë të mbyllen, duke zhvendosur kufirin e mundësive të prodhimit
nga B në C, siç është paraqitur në Fig. 7. Në këtë rast edhe oferta zhvendoset nga S në S’, si
dhe ekuilibri i tregut dhe çmimit zhvendoset nga E në E’, duke shkaktuar rritje të çmimit.

Figura 7. Ndikimi i pastrimit të parave në rritje të çmimit
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)
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Nga ana tjetër, biznesi arrin në një pikë ku nuk mund shkakton ulje të shpenzimeve (Pano
,2002) mirëpo rritje të shpenzimeve, siç është paraqitur në Fig. 8. (Mançellari, Hadëri, Kule
dhe Qirici, 2002).
dhe detyrimisht obligohet të ngritë çmimin, për shkak të kërkesës së madhe dhe rritjes së
shpenzimeve, si pasoj e ligjit të të ardhurave zbritëse. Sipas ligjit të të ardhurave zbritëse,
në qoftë se ndaj një sasie të dhënë të faktorit të fiksuar shtohen njësi të njëpasnjëshme të
faktorit të ndryshueshëm të prodhimit, produkti margjinal dhe ai mesatar i faktorit të
ndryshueshëm eventualisht bien. (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002).

Figura 8. Lakorja e kostos totale mesatare (ATC)
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)
Nëse kjo ndodh në degë të ndryshme të prodhimtarisë, ose në ato të cilat kanë efekte direkt
në kostot e produkteve tjera, siç janë derivatet e naftës, etj. atëherë mund të themi që
shkakton rritje të përgjithshme të çmimeve ose inflacion.

2.9 Dëmet nga pastrimi i parave

2.9.1 Inflacioni
Inflacioni i pritur apo i kontrolluar nga shteti nuk është problem, mirëpo inflacioni i
pakontrolluar, që është në rastin tonë, është problem i madh. Dëmet e inflacionit të
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pakontrolluar janë: rishpërndarja e të ardhurave dhe e pasurisë, zvogëlimi i BPP-së reale
dhe punësimit, si dhe devijimi i burimeve nga prodhimi. (Porter, 2011). Prandaj relacioni
mes papunësisë dhe inflacionit, ka prirje negative, dhe ndryshe njihet edhe si Lakorja e
Philipsit (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002), siç është paraqitur në Fig. 9.
Duke pasur parasysh faktin që fabrikat duhet të mbyllen në pamundësi të mbijetesës në
treg, për shkak të konkurrencës jo-reale, gjithashtu krijon papunësi. Secili punëtor i fabrikës
së mbyllur mbetet i papunë.

Figura 9. Lakorja e Philipsit
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002

2.9.2 Papunësia

Relacioni në përgjithësi në mes të papunësisë dhe krimit është i paqëndrueshëm. Mirëpo
duke pasur parasysh kërkimet ekzistuese të dobëta, megjithatë është një relacion mjaft
domethënës (Wikipedia, 2006). Relacioni i papunësisë në raport me krimin ka prirje
pozitive, siç është paraqitur në Fig. 10.
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Figura 10. Lakorja e papunësisë në raport me krimin
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)
Dr. M. Brenner, gjatë studimit të tij në vitin 1979 mbi “ndikimin e mjedisit shoqëror në
psikologji”, ka gjetur që për çdo rritje të numrit të papunësisë për 10% (900,000 persona
shtesë), ka rritje të vdekshmërisë totale për 1.2% (24,000 vdekje), rritje të sëmundjeve
kardiovaskulare për 1.7% (17,000 vdekje), më shumë raste të cerozës për 1.3% (400
vdekje), vetëvrasje për 1.7% (200 vdekje), shtim të pacientëve në spitale psikiatrike për
4.2% (6,000 pacient), arrestime për 4.0% (400,000 të arrestuar), dhe sulme të raportuara në
polici për 0.8% (5,000 sulme) (Wikipedia, 2016).
Siç vërehet në studimin e Dr. Brenner, më së shumti është shtuar numri i arrestimeve (për
4.0%), që do të thotë se papunësia e lartë mund të shkaktoj probleme shoqërore, siç është
krimi, sepse nëse popullata ka më pak të ardhura se më parë, është shumë e mundur që
nivelet e krimit brenda ekonomisë të rriten (Wikipedia, 2016). Me një fjalë, secili person i
papunë ka potencial për të kryer krime. Së pari, nevoja e mbijetesës dhe pamundësia për
mbuluar shpenzimet elementare të familjes, mund të shtyjë personat që të mos zgjedhin
rrugën për të ardhur deri tek të hollat. Së dyti, vetë fakti që individët nuk janë të angazhuar
me punë, dhe kohën e lirë mund ta kalojnë gjithkund përfshirë edhe aktivitetet kriminale.

2.9.3 Dëmet në buxhetin e shtetit

Duke pasur parasysh faktin që bizneset duhet të mbyllen për shkak të pamundësisë së
mbijetesës nga konkurrenca jo-reale, ndjeshëm ndihet edhe buxheti i shtetit. Secili biznes i
mbyllur do të thotë më pak të hyra në arkën e shteti nga taksat dhe tatimet e bizneseve në
fjalë. Gjithashtu e personat e larguar nga puna nuk paguajnë të tatim në të ardhura
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personale. Gjë që e zvogëlon buxhetin e shtetit. Relacioni i raportit mes papunësisë dhe
buxhetit të shtetit është negativ, siç është paraqitur në Fig. 11.

Figura 11. Lakorja e papunësisë në raport me buxhetin e shtetit
Burimi: (Mançellari, Hadëri, Kule dhe Qirici, 2002)
Duke pasur parasysh personat e aftë për punë dhe me përvojë, të cilët kanë mbetur të
papunë, rritet konkurrenca në treg për punësim. Në konkurrencë për punësim automatikisht
ulet edhe niveli i pagave, gjë që e ulë mirëqenien qytetarëve. Si rrjedhojë, personat e
punësuar me paga më të vogla, do të kontribuojnë më pak në buxhetin e shtetit me tatim në
të ardhura personale.
Përveç kësaj, papunësia e ul edhe fuqinë blerëse, dhe zvogëlon shportën e konsumatorit.
Andaj edhe bizneset të cilat nuk janë prekur direkt nga efektet e pastrimit të parave, në
formë indirekte preken, duke gjeneruar më pak të hyra. Si rrjedhojë, bizneset paguajnë më
pak tatime për shkak të zvogëlimit të fitimit.
Si pasoj e papunësinë dhe zvogëlimit të mirëqenies, shteti duhet të shpërndaj ndihma
sociale. Gjithashtu duhet të mbuloj edhe shpenzimet elementare të qytetarëve të papunë, siç
janë pagesat e shpenzimeve të rrymës, të ujit, lirimi nga pagesat shpenzimeve mjekësore,
etj. Me një fjalë, shteti duke mos arkëtuar mjete duhet të shpenzoj ato, gjë që është goditje e
dyanshme në buxhetin e shtetit.
Goditje tjetër në buxhetin e shtetit, mund të bëhet edhe me bizneset konkurrente me ato të
cilat pastrojnë para. Në pamundësi të mbijetesës së çmimit, bizneset tentojnë të gjejnë
alternativa tjera për minimizimin e kostove. Në këtë formë, ato tentojnë të jenë sa më
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produktiv dhe efikas. Nëse prapë nuk munden të ulin koston, ato do të tentojnë të shmangen
pagesës së tatimeve.
Nga ana tjetër, për shkak të rritjes së nivelit krimit, shteti duhet të aftësoj numër më të
madh të policëve, me qëllim të kontrollimit të situatës. Secili polic i aftësuar do të thotë
kosto për buxhetin e shtetit në: paga, uniforma, armë, trajnime, specializime, etj.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Që nga fundi i "luftës së ftohtë" gati dy dekada më parë, në mënyrë të veçantë tragjedia e
11 shtatorit 2001 dhe kriza aktuale botërore financiare, ekonomike dhe institucionale, kanë
sjellë në fokusin e debatit ndërmjet ekonomistëve, juristëve, analistëve, ligjvënësve etj.,
edhe problemin e rolit të parave të pista në ekonominë e vendeve të veçanta. Sipas FMN-së,
në nivel botëror shumat e parave të paligjshme qysh para pesë vjetësh vlerësoheshin diku
midis 800 miliardë dhe 2 trilionë dollarë amerikanë, domethënë afërsisht 2-5 për qind e
GDP-së botërore. Ndërkaq, në ditët e sotme ky debat bëhet edhe më i ndjeshëm, mbasi
studime të ndryshme kanë provuar se ekziston një lidhje e fortë midis fenomenit të
pastrimit të parave dhe krizës financiare.
Nuk mungojnë edhe studiues të ndryshëm që rreken të provojnë se lëvizja e lirë e
kapitaleve, ashtu sikurse tregtia ndërkombëtare, ndihmon në optimizmin e shpërndarjes së
burimeve në nivel global. Por nëse shohim fenomenin në thelbin e vet, nuk është vështirë
për të kuptuar se në një fazë të caktuar të zhvillimit të një vendi vihet re një rritje
ekonomike relativisht e shpejtë dhe burime të rëndësishme të kapitalit zhvendosen drejt
bizneseve me normë të lartë fitimi (për shembull në tregjet e kapitaleve apo në investimet
në pasuri të patundshme). Nga ana tjetër, paralelisht me këtë ekonomia mbetet dukshëm
anemike nga pikëpamja e aftësive konkurruese të saj, e cila nga ana e vet është edhe
premisa më e fortë për ripagimin e borxheve të vendit ndaj bankave të huaja dhe
institucioneve financiare ndërkombëtare. Në kushte afërsisht të tilla dhe mjaft e ekspozuar
ndaj rrezikut për t‘u shndërruar në një "parajsë fiskale" dhe në një terren të favorshëm për
pastrimin e parave të pista, mendoj se ndodhet aktualisht edhe ekonomia jonë kombëtare.
Le të përpiqemi të hedhim paksa dritë mbi disa nga drejtimet e mundshme të shfaqjes së
këtij fenomeni në kontekstin aktual shqiptar.
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4. METODOLOGJIJA
Metodologjia e përdorur në këtë hulumtim është një metodologji e bazuar ne hulumtimet e
mija ne te gjeturat online ne mbi keto tema. Format tjera ne arritjen e njohurive tona kane
qene edhe librat e ndryshum qe kan trajtuar temat tona, siç edhe kemi cekur ne referencat.
Si reference kemi pasur edhe projekt planin e Qeveris se Kosoves mbi investimet dhe planit
te qeverise ne marrjen e masave per parandalimin e pastrimit te parave.
Hapat në të cilat ka kaluar ky punim hulumtues:
1. Hulumtim të përgjithëshëm, mbi temën
2. Definimi i problemit
3. Percaktimi i metodologjisë
4. Hulumtimi per planin e qeverise se Kosoves ne parandalimin e dukurise se pastrimit te
parave dhe veçanarisht plani i qeverise ne investime.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Investimet

Investimet përfaqësojnë shpenzimet e ndërmarrjes ose organizatës që kanë për qëllim
zgjerimin e saj. Ato përfshijnë investimin në para ose kapital, me qëllim të sigurimit të
kthimeve profitabile në formë interesi apo të të ardhurave. Pra, investimi nënkupton
angazhimin e një shume të dhënëtë parave në kohën e tanishme, në pritje të kthimit të një
shume më të madhe në të ardhmen (Mustafa, 2008).
1. Investimet kanë kuptime të ndryshme në ekonomi dhe financa (Wikipedia, 2010).
2. Në ekonomi, investimi është akumulim i subjekteve të sapo prodhuara fizike, siq janë
fabrikat, makineritë, shtëpitë, dhe tëmirat materiale (pra kemi të bëjmë me blerje të aseteve
të cilat në të ardhmen do të krijojnë të ardhura). Në financa, investimi është vendosja e
parave në një aset (pasuri) në pritje të ngritjes sëvleres së kapitalit, dividentës dhe interesit
(do të thot kemi të bëjmë me vlera monetare (Wikipedia, 2016).
3)Shumica ose të gjitha format e investimeve përfshijnë disa forma të risqeve, siq është
investiminë aksione, pronë, dhe madje edhe në letrat me vlerë fikse të interesit, duke
përfshirë edhe riskune inflacionit
Ndryshimet e mëdha që ndodhën në Evropën Lindore dhe ish Bashkimin Sovjetik në fund
të viteve 80-të dhe në fillim të viteve 90–të, befasuan edhe ekspertët gjeopolitikë. Kollapsi i
papritur i sistemit, ku Qeveria vendoste sa do të kursejnë njerëzit, sa produkte do të
prodhojnë bizneset dhe sa do të paguhen punëtorët, i futi ato ekonomi në vakuum. P.sh. Si
do të investojnë individët kursimet e tyre? Si do të huazojnë njerëzit për të blerë vetura dhe
shtëpi? Kush do të vendosë se cilat biznese do të financohen dhe sa? (Luboteni, 2007).

5.2 Investimet ekonomike

Në teorinë ekonomike ose në makroekonomi, investimi fiks jo rezidencial (për shembull
fabrika) është sasia e blerë për njësi të kohës e të mirave të cilat në të ardhmen kanë për tu
përdorur për prodhim (për shembull kapitali). Shembujt përfshijnë hekurudhën ose
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konstruksionin e fabrikës. Investimet në kapitalin njerzor përfshijnë koston e shkollomit
shtesë ose trajnimet për punë. Investimi në inventar është akumulim i të mirave materiale,
dhe mund të jetë pozitiv dhe negativ. Në matjen e të hyrave kombëtare dhe outputit,
“investimet e mëdha-bruto” (të prezentuara me variablen I) janë komponentë e bruto
produktit kombëtar (BPK ose në ang. GDP) i dhënë në formulen: GDP = C + I + G + NX,
ku C është konsumi, G janë shpenzimet qeveritare, dhe NX janë eksportet neto që paraqesin
ndryshimin ndërmjet eksporteve dhe importeve, X – M. Kështu investimi është gjithçka që
mbetet nga shpenzimet totale pas konsumit, shpenzimit qeveritar dhe eksporteve neto (I =
GDP–C–G–NX). Marrëdhënjet në mes të faktorëve të lartëshënuar gjinden përmes
metodave ekonometrike (Osmani, 2004).

5.3 Investimet financiare

Në financa, investimi është blerje e një aseti me shpresë se ajo do të gjenerojë të ardhura
ose rritje të vlerës ashtu që të mund të shitet pastaj. Kjo nuk përfshin depozitet në banka ose
në institucione tjera. Termi investim zakonisht i referohet pikpamjeve me terma afatgjatë.
Asetet financiare kanë shumë forma dhe mund të rangohen nga bondet qeveritare shumë të
sigurta dhe deri te aksionet ndërkombëtare shumë të rrezikshme.
Një strategji e mirë investuese do të diversifikojë portfolion duke u bazuar në nevojat e
specifikuara. Investimet zakonisht bëhen përmes ndërmjetësve, siq janë fondet pensionale,
bankat, brokerët, dhe kompanitë e sigurimit. Këto institucione mbledhin paratë nga një
numër i madh i individëve në truste investuese, për të bërë një shkallë të gjerë investimesh.
Investimet zakonisht përfshijnë asete të diversifikuara për të larguar risqet e panevojshme.

5.4 Rëndësia e investimeve

Firmat e suksesshme çdo vit kryejnë vlerësime kritike lidhur me portfolion e investimeve
ekzistuese, në mënyrë që të shohin performansat aktuale të tyre, perspektivën e çdo
produkti dhe shërbimi dhe nivelin e realizuar të tyre në krahasim me politikat operative dhe
strategjike të përcaktuara nga menaxhmenti
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Vendimi për të investuar merret vetëm pasi të jenë diskutuar dhe analizuar njëkohësisht
disa projekte për çdo objekt. Po kështu, për të investuar në një projekt zakonisht përdoren
burime të ndryshme financiare. Përjashtim bëjnë rastet kur kemi të bëjmë me investime
publike nga burimet buxhetore. Vendimi për investim, i cili përfshin parashikimet për
mjete të reja, për projekte hulumtuese dhe zhvillimore, programe të marketingut, kapital
plotësues punues, investime në instrumente financiare, merret duke krahasuar efektet e
resurseve të shpenzuara tani dhe pritjet e përfitimeve të ardhshme nga këto investime.
Analiza e kushteve të tregut është një proces i rëndësishëm, por edhe mjaft i ndërlikuar,
sepse bëhet fjalë për kushtet e ardhshme në të cilat biznesi ballafaqohet me pasigurinë dhe
riskun. Këto kushte veçmas kanë të bëjnë me definimin e kornizës vendimmarrëse dhe me
synimet për t’iu përmbajtur strategjisë.
Vendimi është një zgjedhje me anën e së cilës një person nxjerr një konkluzion rreth një
situate; është procesi i zgjedhjes së një alternative ndërmjet një sërë alternativash. Edhe
cilësia e menaxhimit varet nga raporti i cilësisë së vendimit dhe i efiçencës së zbatimit
(Kume, 2010).

5.5 Tipet e investimeve

Ekzistojnë dy tipe të investimeve e të cilat janë (Wikipedia, 2010).
Investimet tradicionale dhe Investimet alternative.

5.5.1 Investimet tradicionale

Fraza investim tradicional i referohet bondeve, keshit, pasurive të patundshme (real estate)
dhe aksioneve

5.5.2 Investimet alternative
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Janë investime të ndryshme nga ato tradicionale dhe kanë të bëjnë me asete të prekshme,
siç janë për shembull metalet e çmuara, zanati, vera, veprat antike të artit, monedhat, ose
shenjat si dhe disa asete financiare sikurse mallrat, kapitali privat, fondet mbrojtëse, kapitali
i ndërmarrjes, produkcionet filmike dhe derivatet financiare (Wikipedia, 2016)

5.6 Programi i qeverise së Kosoves në investime për periudhen 2015-2018
(Qeveria e Republikës së Kosovës, 2016)

5.6.1 Promovimi i investimeve

Promovimi i investimeve Orientimet strategjike të platformës për promovim të investimeve
kanë të bëjnë me fuqizimin e sektorit privat dhe nxitjen e investimeve, duke përfshirë
investimet e huaja direkt. Institucionet në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë
(MTI), siç janë Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë,
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare, Agjencia Kosovare e Standardizimit do të
jenë në funksion të përmbushjes së këtyre orientimeve strategjike. Në këtë drejtim do të
shfrytëzohen edhe potencialet e Ministrisë së Diasporës, e sidomos rrjetet e biznesit që i ka
krijuar në diasporë. Për të arritur këtë Qeveria e Kosovës gjatë këtij mandati do të
fokusohet në: - Shfrytëzimin e rritjes së madhësisë së tregut, si rrjedhojë e zbatimit të
MSA-së, për promovim të investimeve strategjike në ekonomi; - Kryerjen e studimeve dhe
analizave për përparësitë konkurruese në sektorë të caktuar të ekonomisë dhe aplikimin e
masave stimuluese në këta sektorë; - Përgatitjen dhe zbatimin e trajnimeve profesionale në
të gjithë sektorët, regjionet dhe ndërmarrjet me potencial konkurrues, me theks të veçantë
përmes mekanizmave të Fondit për Investim dhe Punësim; 13 - vazhdimin e dinamikës në
reformën e të bërit biznes, sidomos nëpërmjet reformave konkrete që mundësojnë siguri të
qartë juridike për investitorët

5.6.2 Krijimi i partneriteteve strategjike në fushën e investimeve

24

Qeveria e Kosovës ka nënshkruar partneritetin strategjik me Shqipërinë, që mbështetet në
katër shtylla: Politika e Jashtme dhe e Sigurisë, Drejtësia dhe Çështjet e Brendshme,
Ekonomia, Energjia, Transporti, Turizmi dhe Mbrojtja e Mjedisit, Kultura, Arsimi dhe
Shkenca, si dhe Marrëveshjen për bashkëpunim në sektorin e Teknologjisë Informative dhe
Komunikuese. Strategjia e bashkëpunimit dhe zhvillimit ekonomik do të përbëjë
përkushtim kryesor të dy Qeverive, duke synuar që të ofrojnë një klimë nxitëse për
bizneset, në një treg të integruar, duke shfrytëzuar në mënyrë efektive e racionale
potencialet e përbashkëta. Do të synohet oferta e përbashkët e një tregu të integruar për
investimet nga diaspora shqiptare. Një theks i veçantë do t’i kushtohet energjetikës, duke
komplementuar sistemet e dy vendeve hidro dhe termo dhe duke vendosur një sistem të
përbashkët energjetik. Po ashtu, do të ndërtojmë bashkëpunim të ngushtë strategjik me
vendet fqinjë dhe shtetet e Bashkimit Evropian për sektor të caktuar siç janë: Energjia,
Transporti, Mbrojtja e Mjedisit, Teknologjia Informative dhe Komunikuese, Arsimi dhe
Shkenca, Siguria etj.

5.6.3 Lehtësimi dhe promovimi i investimeve nga diaspora

Kosova konsiderohet si një nga vendet me diasporën më të madhe, me një potencial të
jashtëzakonshëm për të kontribuar për zhvillimin e Kosovës. Diaspora kosovare ka luajtur
një rol thelbësor gjatë historisë sonë dhe ka dhënë kontribut të çmuar për mbijetesën e
vendit, qëndresën ndaj okupatorit, si dhe në zhvillimin ekonomik përgjatë dekadave.
Kontributi kryesor i diasporës është nëpërmjet dërgesave (remitencave) për të ndihmuar
mirëqenien e familjeve kosovare. Tashmë është dëshmuar se diaspora ka krijuar potencial
shumë të madh dhe përfaqëson vlera të larta për vendin. Gjithashtu, nga përvojat e vendeve
të tjera është dëshmuar se ky potencial i krijuar jashtë vendit mund të ketë rol shumë të
madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Qeveria e Kosovës do të punojë që investimi nga diaspora të jetë me përfitim të dyanshëm,
në njërën anë të krijohen kushtet që investitorët nga diaspora të gjejnë në Kosovë një
ambient të përshtatshëm për të afaruar dhe fituar, dhe njëkohësisht që ky investim të
kontribuojë në zhvillimin ekonomik të vendit. Qeveria e Kosovës të angazhohet
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maksimalisht për ta shndërruar potencialin ekonomik të Diasporës në një mundësi të
jashtëzakonshme për tërheqje të investimeve nga Diaspora, pjesëtarë të së cilës tanimë kanë
bërë emër në biznes dhe ndërmarrësi kudo në botë. Aktualisht remitencat në Kosovës kapin
shifrat prej 13% të Bruto Produktit Vendor, ndërsa shumë pak janë të dedikuara për
investime.Gjatë katër viteve të ardhshme duhet të rritet pjesa e remitencave që dedikohet
për investime, në mënyrë që të gjenerohen vende pune dhe zhvillim ekonomik, duke
përfshirë sektorin e prodhimtarisë, shërbimeve dhe të bizneseve familjare.
Në këtë drejtim, Qeveria do të vazhdojë të promovoj lehtësira për Diasporën për hapjen
dhe fillimin e bizneseve në Kosovë, duke siguruar mbrojtjen e investimeve të tyre
nëpërmjet aplikimit të fondeve përkatëse për mbështetjen e bizneseve (Fondi për
Garantimin e Kredive). Paralelisht duhet të identifikohen investitorët nga Diaspora, meqë
ata ende figurojnë në listën e përbashkët të investimeve të huaja në Kosovë dhe nuk dihet
numri i saktë i tyre. Institucionet përgjegjëse, si Agjencia për Promovimin e Investimeve
dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve duhet të shtojë përpjekjet institucionale në koordinimin e
aktiviteteve për promovimin e investimeve nga Diaspora, përkatësisht ofrimin e shërbimeve
mbështetëse të biznesit lidhur me mundësitë e investimeve në Kosovë, si dhe në
organizimin e rregullt të forumeve, konferencave dhe panaireve të biznesit në Diasporë dhe
në Kosovë.
Qeveria e Kosovës do të ndërmerr masa specifike legjislative për lehtësimin e investimeve
nga diaspora. Këto masa përfshijnë: lirimi nga taksa në korporatë, lirimi nga detyrimet e
importit, pajisje dhe lëndën e parë të nevojitur për investime, zvogëlimi i numrit të
procedurave për marrjen e lejes së ndërtimit; Lehtësimi i procedurave dhe ulja e kostos për
përfshirje në energji elektrike; Lehtësimi i procedurave për marrjen e tokës publike në
shfrytëzim; krijimi i lehtësive kontraktuale me disa shtete, në të cilat jeton pjesa më e
madhe e diasporës; marrëveshjet lidhur me evitimin e tatimit të dyfishtë; mbrojtja dhe
promovimi i investimeve (nënshkrimi dhe marrëveshjet ndërshtetërore), krijimi i një dhome
të veçantë në Gjykatën Themelore të Prishtinës që do t’i trajtonte kontestet e investitorëve
të huaj, përfshirë investitorët nga diaspora, si dhe garantimi i investimeve të huaja nga
shteti i Kosovës;
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Promovimi i praktikave të mira dhe i shërbimeve për të gjetur bashkinvestitorë nga Kosova.
Objektivi i Qeverisë për lehtësimin dhe përfshirjes e diasporës në ekonominë e Kosovës do
të zbatohet nëpërmjet krijimit të lehtësirave të ndryshme për investime, themelimin Fondi
për Investim dhe Punësim, zhvillimit të sektorit të teknologjisë informative dhe
komunikuese, bujqësisë, mineraleve, industrisë, arsimit, kulturës, sportit dhe shumë fusha
të tjera. Qeveria e Kosovës deri më tani ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt lidhjeve më
të fuqishme me diasporën, në kuptimin e kornizës legjislative dhe institucionale.
Qeveria e Kosovës do të punojë në këto drejtime: - Zgjerimin dhe fuqizimin e rrjeteve
ekzistuese të biznesit si dhe të unionit të tyre, për të shërbyer si lidhja e parë direkte me
investitorët nga diaspora dhe ata të huaj; - Në identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve që
hasin investitorët nga diaspora kur investojnë në Kosovë; - Krijimit të lehtësirave për të
investuar në sektorin e shërbimeve, sidomos të shërbimeve të IT-të, bujqësisë, turizmit,
mineraleve, industrisë, arsimit, kulturës, sportit dhe shumë fusha të tjera; - Caktimit të një
kuote për bizneset nga diaspora në zonat industriale;
- Caktimin e një përqindjeje nga Fondi për Investim dhe Punësim edhe për projektet
investuese nga diaspora; - Shfrytëzimin e potencialit intelektual dhe akademik të diasporës,
për ta vendosur në funksion të zhvillimit të vendit dhe shkëmbimit të përvojave të fituara në
vende të ndryshme; - Saktësimin e statistikave zyrtare se cilat janë investimet e
deritanishme nga diaspora, sepse deri më tani ato figurojnë në kuadër të investimeve të
huaja në Kosovë, andaj 15 pak mund të thuhet se sa realisht ka investime në Kosovë.
Një statistikë e tillë do të ndihmonte në specifikimin e politikave të tërheqjes së
investimeve nga diaspora. Në funksion të koordinimit të politikave për investimet nga
diaspora do të krijohet Komiteti Ndërministror për Investimet nga Diaspora.
Ky komitet ndërinstitucional do të operacionalizojë objektivat e këtij programi qeverisës,
do të hartojë politikat e promovimit të koordinuar të përparësive që ofron Kosova për
bizneset nga diaspora, do të punojë në identifikimin e barrierave për bizneset nga diaspora
dhe heqjen e tyre, do të trajtojë ankesat që kanë bizneset të cilat kanë investuar në Kosovë
etj.
Në këtë drejtim do të punohet gjithashtu që të krijohet një kornizë ligjore financiare për të
mundësuar dhe promovuar bashkëpunimin në biznes në mes të diasporës dhe bizneseve
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kosovare, si dhe mobilizim të kursimeve të diasporës në tregun financiar kosovar nëpërmjet
një sistemi të integruar dhe funksional ligjor dhe financiar, që mbron të drejtat e pronarëve
dhe që siguron pacenueshmërinë e interesave, pronës dhe të drejtave të investitorëve dhe
depozituesve.

5.6.4 Fondi për investim dhe punësim

Fondi për Investim dhe Punësim synon të kontribuojë në rritjen ekonomike të Kosovës,
krijimin e vendeve të reja të punës, përmirësimin e qasjes në financa me kushte të
volitshme për sipërmarrësit e rinj, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe korporatat. Kjo
do të arrihet duke iu ofruar bizneseve fillestare qasje në financa, kredi më të lira
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) dhe korporatave që synojnë t’i zgjerojnë
bizneset e tyre. Investimet nga Fondi do të përqendrohen posaçërisht në aktivitetet
ekonomike, që do të synojnë të rrisin punësimin, prodhimin dhe eksportin. Fondi pritet të
krijojë edhe efekte të tërthorta, duke joshur investime të huaja direkte dhe duke krijuar
biznese tjera në kuadër të zinxhirit të ofertave.
Këto efekte do të rrisin besimin në ekonomi dhe do të ofrojnë stimuj për investime të tjera
nga agjentë tjerë ekonomikë. Për më tepër, një rritje në prodhimin e mallrave dhe
shërbimeve pritet të zëvendësojë importet me prodhime vendore dhe do të rrisë eksportet.
Gjithashtu, këto efekte do të kontribuojnë në përmirësimin e bilancit tregtar të Kosovës dhe
në zvogëlimin e varësisë nga remitencat dhe ndihma e huaj.Nëpërmjet këtij Fondi, do të
krijohen parakushtet për përkrahjen e sektorit privat, si dhe organizatat përgjegjëse për
zhvillim ekonomik. Fondi destinohet për këto qëllime: - Ofrimin e asistencës financiare në
drejtim të përkrahjes së programeve trajnuese për nevojat e sektorit privat; - Përkrahje në
blerjen e makinerive për prodhim sipas sektorëve strategjikë për zhvillim; - Përkrahje
financiare për ndërmarrjet që kontribuojnë në hulumtim dhe zhvillim të produkteve apo
shërbimeve të reja;
- Ofrimin e garancioneve për kreditimin e sektorit privat në bazë të sektorëve strategjik dhe
krijimit të vendeve të reja të punës, etj.; - Avancimi i qeverisjes së mirë dhe transparencës

28

në krijimin e implementimin e politikave ekonomike. Në kuadër të Fondit do të përkrahen:
- Ndërmarrësit e rinj dhe bizneset e vogla në të gjithë sektorët e identifikuar;
- Bizneset e mesme për t’i zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe/ose të rrisin cilësinë
dhe standardet e prodhimit; - Korporatat që planifikojnë të rrisin sektorë të pazhvilluar ose
inovativ, të tillë si energjia alternative, teknologjia informative dhe komunikuese, sektorët e
eksportit apo që rrisin ndjeshëm numrin e të punësuarve; - Projekte të partneritetit publikoprivat (PPP); dhe - Shërbime për bizneset për joshjen e investimeve të huaja direkte. Ky
Fond do të administrohet me transparencë dhe profesionalizëm, duke aplikuar nivelet më të
larta të ekspertizës dhe eksperiencës ndërkombëtare dhe duke huazuar praktikat më të mira
të ngjashme.
Për ta ndërtuar dhe vënë atë në veprim, Qeveria do të mbështetet gjithashtu në
bashkëpunimin e ngushtë me organizatat prestigjioze ndërkombëtare, në ekspertizë të
avancuar dhe në ndihmën e vendeve mike perëndimore. Mbi të gjitha, menaxhimi i Fondit
do të realizohet në mënyrë të pavarur nga çdo presion apo ndërhyrje politike, konform
bazës ligjore që rregullon këtë mekanizëm. Parakushtet themelore për implementimin e
Fondit për punësim dhe zhvillim janë: - Hartimi dhe ndryshimi i bazës ekzistuese ligjore; Lehtësimet tatimore të nevojshme për nxitje të investimeve të reja; - Harmonizimi i
qëllimeve të Fondit me Politikat e Integrimit Evropian. Në anën tjetër, aktivitetet për
implementimin e Fondit konsistojnë në: - Hartimin e Planit Operacional: "Përmirësimi i
konkurrencës së sektorit privat nëpërmjet masave të fondit për punësim" në bashkëpunim
me komunitetin e biznesit; - Implementimin e aktiviteteve nga Plani Operacional, të
drejtuara në zhvillimin e resurseve humane;
- Intervenimin me mjete të fondit në sektorin prodhues dhe atë shërbyes; 19
- Ristrukturimin dhe modernizimin e sektorëve me vlerë të lartë të shtuar dhe në të cilët
Kosova ka përparësi krahasuese, bazuar një studim serioz të fizibilitetit;
- Implementimin e aktiviteteve që sigurojnë konkurrencë të barabartë në treg, me fokus të
veçantë në qeverisjen e mirë dhe transparencën e aktiviteteve ekonomike të sektorit privat.

5.6.5 Investimi në energji, miniera dhe mbrojtja e mjedisit
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Zhvillimi i sektorit të energjisë, minierave dhe teknologjisë informative e komunikuese
është element kyç për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të vendit dhe investimeve të
huaja. Furnizimi me energji elektrike kualitative, shërbime të bazuara në teknologji
informative e komunikuese me çmime të volitshme është një ndër prioritet e Qeverisë, duke
marrë parasysh ndikimin e këtyre sektorëve në zhvillim ekonomik dhe jetën e qytetarëve.
Në të njëjtën kohë, është shumë e rëndësishme që zhvillimi dhe eksploatimi i minierave
ekzistuese dhe resurseve frekuencore si dhe hapja e minierave të reja duhet të jetë në
funksion të ngritjes së mirëqenies sociale dhe ngritjes së standardit të jetës në vendin tonë.

5.6.6 Eleminimi i barrierave ligjore dhe zvogëlimi i burokracisë

Qeveria do të punojë në reforma në plotësimin dhe implementimin e legjislacionit për
themelimin, funksionimin dhe mbylljen e bizneseve. Procedurat për t’u pajisur me leje të
ndërtimit do të shkurtohen gjatë 4 viteve të ardhshme të Qeverisë. Qeveria do të vazhdojë të
kërkojë nga Komunat që të ulin kostot e njëhershme për leje ndërtimore dhe në të njëjtën
kohë të reflektoj në trendët rajonale të tatimit në pronë. Qeveria do të thjeshtësojë
procedurat dhe kostot për kyçje në rrjetin energjetik dhe në shërbimet e tjera publike për
bizneset. Korniza ligjore do të vlerësohet në baza të rregullta për efektet e saj dhe të
ndryshojë në përputhje me zhvillimet në treg. Do të rritet roli i autoriteteve lokale në
ofrimin e lehtësirave të bërit biznes, duke mundësuar kornizë ligjore të decentralizuar dhe
diskresion të nevojshëm të autoriteteve lokale, për të nxitur garën e tyre në tërheqje të
bizneseve në lokalitetet e tyre. Regjistrimi i bizneseve do të decentralizohet plotësisht dhe
do të kalojë tek autoritetet lokale. Autoritete lokale do të kenë kompetenca të zgjeruara për
dhënien e tokave me qira për investitorët, në përputhje me kriteret që përcaktohen me ligje
dhe udhëzime administrative të veçanta nga ana e institucioneve qendrore.

5.6.7 Përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

Gjeneratori kryesor i rritjes ekonomike dhe vendeve të punës do të jetë sektori privat, në
veçanti ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), nëpërmjet politikave që mundësojnë
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rritjen e investimeve të bizneseve, sidomos në prodhimtari dhe shërbime me vlerë të lartë
shtuese. Do të avancohet ekonomia e dijes dhe aftësitë konkurruese vendëse, do të
stimulohet prodhimi vendës dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve dhe shërbimeve
vendëse, si hap i parë drejt zvogëlimit të varësisë nga importet. Do të ndërmerren politika
që rrisin kapacitetet prodhuese, vendet e punës, përmirësojnë bilancin tregtar, si dhe
politika që e bëjnë Kosovën vend destinimi për investitorë të jashtëm. Në mënyrë specifike:
12 - Do të ndahet një fond i veçantë për bashkëfinancimin e projekteve investive të firmave
vendore, kryesisht të NVM-ve, kur këto firma arrijnë të thithin donacione ndërkombëtare,
sidomos në sektorët e Teknologjisë Informative (TI), në hulumtime, në ide inovative, në
shërbime, prodhim dhe bujqësi; - Do të mobilizohen mjetet e lira të fondeve të privatizimit
në sistemin financiar, mobilizimit të fondeve të diasporës dhe linjave kreditore me
institucionet financiare dhe ndërkombëtare, për të mbështetur investimet private; - Do të
ngritën kapacitetet e inkubatorëve të biznesit për firmat në sektorin e Teknologjisë
Informative (TI) dhe të shërbimeve në përgjithësi, në të cilat Kosova ka filluar të përfshihet
fuqishëm në tregun ndërkombëtar.
Këta inkubatorë do të vendosen në parqet e biznesit dhe do të përfitojnë nga lirimet
tatimore;
- Do të funksionalizohen zonat industriale nëpërmjet avancimit të mënyrës së menaxhimit
të tyre bazuar në partneritetin publiko-privat. Bizneset nga diaspora në veçanti do të kenë
prioritet të vendosen në zona industriale;
- Do të punohet në fuqizimin e mëtutjeshëm të Agjencisë për Promovimin e Investimeve
dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve, në kuadër të MTI-së, përmes krijimit të një njësie të re për
t’i mbështetur idetë ndërmarrëse të të rinjve në veçanti, nëpërmjet konsulencës për
regjistrimin e biznesit dhe konsulencës financiare. Kjo njësi e re do të menaxhojë gjithashtu
një skemë për bashkëfinancimin e kredive që marrin bizneset fillestare në sektorë të
caktuar;
- Do të fuqizohen të drejtat nga pronësia industriale dhe ajo intelektuale nëpërmjet
avancimit të bazës ligjore dhe zbatimit efektiv të ligjit, në përputhje me standardet
evropiane;
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- Do të rritet efikasiteti i funksionimit të sistemit të drejtësisë dhe të mbrojtjes së
investitorëve, nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të gjykatave vendëse në trajtimin efikas
dhe në kohë rekorde të lëndëve që lidhen me bizneset.

5.6.8 Lirimet doganore

Do të lirohet nga çfarëdo obligimi doganor importi i pajisjeve të Teknologjisë së
Informacionit. Këto pajisje përdoren sidomos nga brezi i ri në sektorin e shërbimeve. Kjo
do ta mënjanonte ekonominë e zezë në këtë sektor, që vlerësohet të jetë rreth 20% e këtij
sektori. Heqja e ngarkesës doganore për këto pajisje do të siguronte rreth 30% rritje të këtij
sektori.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Veprat kriminale vetëm sa shtohen dhe të ardhurat nga ato vepra shtohen dita ditës.
Organizatat e ndryshme ndërkombëtare janë duke bërë studime të mëdha dhe presion mbi
qeveritë e shteteve, që të luftohet pastrimi i parave, dhe të konfiskohen të ardhurat e fituara
në mënyra të paligjshme. Nga ana tjetër shërbimet për lehtësimin e mirëqenies së
qytetarëve, çdo ditë e më shumë shtohen. Sa më shumë që të jetë presioni, edhe mënyra e
pastrimit të parave perfeksionohet më shumë, duke përdorur metoda nga më të sofistikuarat
të cilat ofrohen nga institucionet e ndryshme, siç janë bankat, agjencitë e patundshmërive,
brokerët e ndryshëm, etj. Duke pasur parasysh gjendjen momentale në Kosovë ku
investimet janë shumë të nevojshme, nuk i kushtohet shumë rëndësi pastrimit të parave,
pasi ka prioritete tjera të rëndësishme siç janë: ekonomia, shëndetësia, siguria, anëtarësimi
në organizata ndërkombëtare, etj. Mirëpo nëse kriminelët e ndryshëm kinse investojnë në
Kosovë, në fakt ata vetëm pastrojnë paratë e tyre të fituara nga aktivitetet e paligjshme,
atëherë është në pikëpyetje ardhmëria e ekonomisë së Kosovës. Gjatë privatizimi të
ndërmarrjeve publike, që në fillim është dashur t’i kushtohet vëmendje shumë investitorëve
potencial. Është dashur që të hulumtohen në detaje të ardhurat e tyre, dhe nëse ka dyshime
për pasuritë e tyre nuk duhet të lejohen të investojnë në Kosovë, pasi ata vetëm se e
dëmtojnë ekonominë e Kosovës, në vend se ta ndihmojnë.
Nëse supozojmë, që për Kosovë raportohet se ka pastrim të parave në nivel të lartë,
investitorët e mirëfilltë dhe të ndershëm do të largohen, ndërsa kriminelët do të vijnë, si dhe
Kosova do të renditet në mesin e shteteve me rrezik të lartë. Gjithashtu edhe kreditë nga
institucionet e ndryshme siç janë Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, etj. me
gjasë nuk do të jepen. Për më shumë, nëse shkaktohet papunësi e madhe, është shumë e
mundur që popullata të revoltohet, të organizohen demonstrata sociale, dhe shteti të shkoj
drejt kolapsit ekonomik. Andaj, pastrimit të parave duhet t’i kushtohet vëmendje e madhe,
dhe të investohet shumë në luftimin e kësaj dukurie, pasi që përbën rrezik për të ardhmen
ndritshme të vendit.
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8. APPENDIXES
Politika tregtare konkurruese dhe përmirësimi i mjedisit biznesor
Hapja e tregut Rregullimi Kushtetues i ekonomisë së Republikës së Kosovës bazohet në
parimet e ekonomisë së tregut me konkurrencë të lirë. Prandaj, Qeveria e Republikës së
Kosovës do të ketë regjim tregtar liberal që bazohet në parimet e ekonomisë së tregut, me
konkurrencë të lirë e që favorizon hapjen e tregjeve, si e vetmja mundësi për ngritje të
qëndrueshme të aftësisë konkurruese.
Marrëveshjet bilaterale të bashkëpunimit doganor do të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë
së shënimeve dhe deklarimit të rregullt të mallit sipas çmimeve reale me shtetet kryesore
me të cilat kemi marrëdhënie tregtare substanciale. Thjeshtëzimi i mëtutjeshëm i
procedurave doganore me Shqipërinë do të jetë prioritet i përafrimit të ekonomive tona.
Qeveria e Republikës të Kosovës do të vazhdojë t`i përmbahet, dhe besojë fuqishëm në
parimet e ekonomisë së tregut me konkurrencë të lirë, përfshirë zbatimin e vazhdueshëm të
një regjimi liberal tregtar. Në fushën e politikave tregtare, do të ndërmerren këto veprime,
masa dhe instrumente: - Hartimi i Planit Operacional dhe aplikimi për anëtarësim në
Organizatën Botërore të Tregtisë, përfshirë hartimin dhe implementimin e legjislacionit të
nevojshëm;
- Harmonizimi i legjislacionit tregtar me atë të Bashkimit Evropian, si pjesë integrale e
MSA-së, përfshirë procedurat dhe marrëveshjet për “Njohje dhe Pranim të Përbashkët” të
produkteve kosovare, veçanërisht të certifikatave përcjellëse sanitare, fitosanitare dhe atyre
të sigurisë së produkteve ushqimore, duke mundësuar kështu eksport të lehtë të produkteve
kosovare në tregjet rajonale dhe evropiane;
- Pastrimi i parave është procesi që konsiston në fshehjen apo devijimin ligjor të fitimeve,
ose parave, që vijnë nga veprimtari të paligjshme me natyrë ilegale, mafioze e kriminale si:
drogë, prostitucion, tregti armësh, para të fituara nga korrupsioni, spekulimet dhe
mashtrimet financiare, informaliteti, shmangia e detyrimeve fiskale, etj. Qëllimi
përfundimtar i pastrimit të parave është transformimi i këtyre parave në para të ndershme e
të pastra, në fitime të ligjshme, e për pasojë, përdorimin normal të tyre në veprimtari
ekonomiko-financiare të ligjshme. Pastrimi i parave është aktualisht një fenomen mjaft i
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përhapur, por edhe po kaq në vëmëndjen e shumë autoriteteve kombëtare e ndërkombëtare.
Mjafton të përmendet fakti se, aktualisht sipas FMN-së, llogaritet se rreth 2-5% e PPB-së
botërore qarkullon si para e pisët. Në shifra konkrete kjo do të thotë se, rreth 2.500-3.500
miliardë dollarë (PBB-ja botërore në 2014-ën ishte rreth 75.000 miliardë USD) sigurohet
nga burime joligjore e kriminale. Shprehja “pastrim parash” në kuptimin zyrtar të saj buron
nga fakti se paraja e fituar ilegalisht, cilado qofshin mënyrat e saj, quhet “financë e zezë”,
që përfshin veprimtari mafioze, kriminale, etj. “Pastrimi” i shërben këtyre parave që të jenë
njësoj si paratë ligjore të ndershme, pra të mos kenë asnjë “njollë” kompromentuese.
Shprehja “pastrim parash” filloi të bëhet pjesë e fjalorit të përditshëm në vitet ‘70 në kohën
e skandalit “Watergate” në SHBA, ndërkohë që mori kuptimin dhe përmbajtjen e vërtetë
ligjore në fillim të viteve ‘80. Nga pikëpamja historike ekzistojnë disa shpjegime për këtë
shprehje. Ato e lidhin origjinën e shprehjes me një familje mafioze në Çikagon e viteve ‘20,
e cila zotëronte një rrjet të gjerë lavanderish “Sanitary Cleaning Shops”, të cilën e përdorte
si fasadë ligjore për të ricikluar, d.m.th. për të “pastruar” paratë e fituara nga veprimtari
ilegale të të gjitha llojeve. Në mënyrë të hapur për këtë fenomen u fol gjatë procesit
gjyqësor të Al Capone-s, i cili megjithëse kishte në CV-në e tij krime të shumta u dënua për
mashtrime fiskale dhe pastrim parash, si edhe në proceset kundra mafiozëve si: Luçiano e
Lanski në vitet 1930-40 në SHBA. Gjithashtu, në Europën mesjetare të shek. XIII-XVI
ekzistonin dy lloj monedhash: monedhat e arit dhe argjendit që shkëlqenin, me të cilat
bëheshin pagesat kryesore dhe monedhave të metalit, që kishin vlerë të ulët dhe nxiheshin,
me të cilat “mbaronte punë populli”, e që në shumicën e kohës ishin të pakontabilizueshme
dhe pa statistika të qarta.
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